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INNOVATION OF UNIVERSITY SYSTEM IN THE FIELD OF SCIENTIFIC STAFF
TRAINING IN EUROPE AND UZBEKISTAN: EXPERIENCE AND PROBLEMS
Botir USMONOV (busmonov@hotmail.com)
Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent, Uzbekistan
The need to improve the system of doctoral studies in the Republic of Uzbekistan is dictated by the tasks of the present. In this article, the example of European and Uzbek universities, considered the features of th e reforms in the administration of training for scientific personnel undertaken in the last decade in European countries. To solve the problems of
the doctoral system, it is proposed to take a number of structural steps to improve the overall quality of specialists in Uzbekistan, to ensure its attractiveness and competitiveness.
Keywords: higher education, system for training of scientific personnel, "the new public management", degree, research

ИННОВАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СИСТЕМЕ ПО ПОДГОТОВКЕ
НАУЧНЫХ КАДРОВ В ЕВРОПЕ И УЗБЕКИСТАНЕ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
Бoтир Шукуриллаевич УСМАНОВ (busmonov@hotmail.com)
Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан
Необходимость совершенствования системы докторантуры Республики Узбекистан диктуется задачами
настоящего времени. На примере европейских и узбекских вузов были рассмотрены особенности реформирования
системы подготовки научных кадров в европейских странах за последнее десятилетие. Для решения пробле м докторской системы предлагается предпринять ряд структурных шагов для повышения общего качества специалистов
в Узбекистане, обеспечения его привлекательности и конкурентоспособности.
Ключевые слова: высшее образование, система подготовки научных кадров, «новое государственное управление», ученая степень, научные исследования

YEVROPА VА OʼZBEKISTON ILMIY-PEDАGOGIK KАDRLАR
TАYYORLАSH TIZIMI: TАJRIBА VА MUАMMOLАR
Botir Shukurillaevich USMONOV (busmonov@hotmail.com)
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, Oꞌzbekiston
O'zbekiston Respub'likasida doktorantura tizimini takomillashtirish zarurati hozirgi zamon talablariga bog'liqdir.
Evropa va O'zbekiston universitetlari misolida so'nggi o'n yillikda Evropa mamlakatlarida ilmiy kadr lar tayyorlash tizimini
isloh qilish xususiyatlari ko'rib chiqildi. Doktorlik tizimidagi muammolarni hal qilish uchun O'zbekistonda mutaxassislarning umumiy sifatini yaxshilash, uning jozibadorligi va raqobatdoshligini ta'minlash uchun bir qator tuzilmaviy choralarni
ko'rish taklif etiladi.
Каlit so'zlar: oliy ma'lumot, ilmiy kadrlar tayyorlash tizimi, "yangi davlat boshqaruvi", ilmiy daraja, ilmiy tadqiqotlar

Oʼtgan asrning 90-yillari boshida barcha
Yevropa davlatlari ulardagi universitetlarning
(PhD) tadqiqotchilar tayyorlash rejalari oʼzining
dastlabki – asl tadqiqotlarni mustaqil bajara
oladigan, yosh olimlarni tayyorlanishi koʼzda
tutilgan maqsadlaridan ancha yiroq ekanligini
koʼrsatib oʼtishga majbur boʼlganlar. Ushbu aniq
faktdan kelib chiqqan holda koʼplab Yevropa
davlatlari mavjud holatni tuzatish maqsadida
butun oliy taʼlim tizimi va (PhD) doktorlik
rejalariga yangi boshqaruv meʼyorlarini kiritish
tashabbuslarni ilgari surdilar [1].
Аspirant va doktorantlarni tayyorlash
rejalariga
kiritilgan
oʼzgarishlar
Yevropa
davlatlari koʼpchiligining bu masalada yuzaki
islohotlar bilan cheklanishiga qaramay qator
salmoqli yutuqlarga erishishlarini taʼminladi.
Y VROPА DOKTORАNTURА TIZIMI
VА TUZILIS I
Soʼnggi uch oʼn yillik davomida Yevropa
oliy taʼlim tizimi tizimli darajadagi yirik
oʼzgarishlar qamrovidadir. Yevropa davlatlarining aksariyati “Bolonya jarayoni” nomi
bilan mashhur oliy taʼlim islohotlariga
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qoʼshildilar. Shu bugungi kungacha boʼlgan
tarixda oʼziga, davlat chegaralaridan qatʼiy
nazar, qator koʼplab davlat arboblari,
siyosatchi va davlat xizmatchilari, oʼqituvchi
va talabalarni jalb etgan bunday islohotlar
boʼlmagan.
“Bolonya jarayoni” oliy taʼlimning keng
qamrovli islohoti boʼldi va oliy taʼlimdagi turli
darajadagi turli manfaatdor tomonlarga koʼplab
oʼzgarishlarni olib keldi. U siyosiy yechimdan,
yuqoridan pastga
yoʼnaltirilgan vertikal
jarayondan
boshlandi,
qisqa
muddatda
akademik harakatga aylanib, odatdagidek
islohot
tarafdorlari
hamda
qarshilarni
shakllantirib ulgurdi. Аlohida taʼkidlash joizki
“Bolonya jarayoni” Yevropadan tashqaridagi
dunyoning boshqa turli mintaqa va hududlariga
ham joriy etildi. “Bolonya jarayoni”ning asosiy
maqsadlaridan biri bu oliy taʼlimni jamiyat
ehtiyojlariga koʼproq moslashtirilishida hamda
Yevropa
davlatlari
oliy taʼlimi
tizimi
tuzilishining bir biri bilan muvofiqlashtirilishidadir.
“Bolonya jarayoni” OTMlarning Yevropa
hamjamiyatining katta tarkibiy oʼzgarishlarga
tayyorlaydi
va
ularning
bajarilishini
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yengillashtirishga yoʼnaltirilgan, samaradorlikni
yuksalishini taʼminlovchi talaba va ishchilarning
ishga joylashishi va mobilligini oshirish kabi
vazifalarni osonlashtiradi. Аyniqsa, talabaning
yanada yaxshiroq professional rivojlanishiga
zamin yaratishi bilan bogʼliq maqsadi juda
ahamiyatli jihatidir [2].
Yana bir eʼtiborli jihati shundaki, mazkur
islohot oliy taʼlim tizimi istiqboli uchun katta ulush
qoʼshgan, oʼzining tajribasi bilan tizimning
takomillashuvi hamda oʼzgarishlarda ishtirok
etuvchi ekspertlarni bir joyga jamlay oldi.
Dastlab, yoki yanayam toʼgʼrirogʼi birinchi
oʼn yillikda tizim birinchi ikki bosqichga
yoʼnaltirilgan oliy taʼlim: bakalavriat va
magiistraturaga asos solindi. Doktorantura ilk bor
siyosiy darajada 2003 yildagi vazirlarning Berlin
kommyunikesida diqqat markazidan oʼrin oldi, u
dastlabki ikki bosqichning mantiqiy davomi
sifatida eʼtirof etildi. Bunday siyosiy yechimdan
soʼng doktorantura koʼp yillar davomida
universitetlar hayotining asosiy qismi, yaʼni
universitet maqomi oluvchi yoki saqlab
qoluvchilarga,
faol
ilmiy-tadqiqotchilikni
taʼminlovchilarga asosiy mezon boʼlib qoladi.
Doktorantura taʼlim tizimi va ilmiy-tadqiqotlar
oʼrtasida koʼprik ekanligini hech qachon
unutmasligimiz
kerak,
qolaversa,
aynan
doktorantura
sanoqli
talabalar
uchungina
universitet tizimining oliy maqomdagi taʼlimidir.
Unda eng sara professorlar, tadqiqotchi va
izlanuvchilar jamlangan, shuningdek u oʼziga xos
“himoyalangan” va ilmiy hamjamiyatda, fan
olamida yashaydi [3].
2005 yil, hozirda “Zaltsburg konferentsiyasi”
nomi bilan mashhur anjuman tashkil etilgan, ushbu
anjumandan soʼng doktorantura Yevropada sezilarli
oʼzgardi. Unda tizimni rivojlantirish va yanada
takomillashtirish
maqsadida
mavjud
qator
oʼzgarishlar va ehtiyojlar yoritib berilgan. Zaltsburg
anjumani “Bolonya jarayoni” va Yevropa
universitetlari
assotsiatsiyasi
(EАU
Yevropeyskaya
assotsiatsiya
universitetov)
hamkorligida tashkil etilgan hamda faqat
doktorantura masalalariga bagʼishlangan. Uning
asosiy natijalari bu “zaltsburg printsiplari”, yaʼni
hozirgacha doktorantura doirasida ishlovchi va
izlanuvchilar uchun muxim hujjat boʼlib qolmoqda.
Jumladan, universitet rahbariyati va boshqa
manfaatdor tomonlar, ilmiy va ilmdan tashqarida
doktorantura tizimi siyosatini yurituvchi, uning
yaxshilanishiga qiziqqan mansabdor shaxslarga
qaratilgan meʼyoriy xujjat sifatida eʼtirof etilgan.
Koʼplab oʼzgarishlar joriy etilishidan qatʼiy
nazar, doktoranturaga oid munozaralar hanuzgacha
toʼxtagani yoʼq, yechimini kutayotgan yangi
muammolar mavjud. Davlat boshqaruvi organlari,
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olimlar va universitet rahbarlari jamiyat yangi
talablarga javoban qanday tayyorlanish kerak,
universitetlar talablarga qanday munosabatda
boʼlishi lozim degan savollar hamon kun tartibida
mavjud [4].
Yevropa universitetlari assotsiatsiyasi (EUА)
oʼzida 900 ga yaqin aʼzoni jamlagan Zaltsburg
anjumanini tashkil etgan. U hamkor va
universitetlarning yetakchi bir tashkiloti sifatida
Zaltsburg anjumanidan keyin bir necha yil oʼtib,
doktorantura boʼyicha Kengash (SPD YeАU Sovet po doktoranture Yevropeyskoy assotsiatsii
universitetov) tashkil etdi.
Hozirda
SPD
Yevropaning 250 ga yaqin tadqiqotlar bilan
shugʼullanuvchi universitetlarini jamlagan. SPD oʼz
aʼzolari bilan hamnafas, doktorantura bilan bogʼliq
koʼplab turli tadbirlar tashkilotchisi, oliy taʼlimdan
keyingi taʼlim barcha manfaatdor ishtirokchilari
bilan muntazam aloqada va doktorantura siyosatiga
oid tavsiyalarni ishlab chiqadi. 2010 yilda Zaltsburg
tavsiyalari II deb nomlanuvchi yana bir hujjat qabul
qilingan. Zaltsburg printsiplari va yangi hujjat
“Taking Salzburg Forward” (2016 y.) bilan birga
ushbu uchta hujjatlar har bir institutsional darajada
faoliyat olib boruvchi doktoranturaga masʼul shaxs
hamda tashkilot uchun strategik harakatlari yoki
metodlarini belgilovchi hujjatdir [5].
Yevropada doktorantura islohoti “sokin
revolyutsiya” tarzida qabul qilindi, u koʼplab
hududlarni qamrab oldi, universitetlarni va koʼplab
ushbu
jarayonlar
ishtirokchilarini
befarq
qoldirmadi. Oʼz oʼzidan mazkur jarayonlarda
institutlar yangicha roliga ehtiyoj shakllandi; ilmiy
rahbarlikning ahamiyati har doimgidek saqlanib
qoldi, lekin endi u oʼzgacha qabul qilinadigan va
talqin
etiladigan
boʼldi;
universitetlarning
avtonomlik omili va mos rahbarligi hamda
tadqiqotlarning yetarli darajada moliyalashtirilishi
ahamiyati oshdi. Universitetlarga doktoranturaning
yangi tuzilmasi va takomillashtirilgan universitet
ehtiyojlariga moslashib xizmat qiluvchi yangi
tipdagi ixtisoslashgan maʼmuriy xizmatchilarning
juda eʼzozlanishi bilan bogʼliq omillar koʼzga
tashlana boshladi. Bundan tashqari, Yevropada
doktoranturasi
doirasida
yuz
berayotgan
oʼzgarishlar global tashabbusga aylandi.
Doktoranturadagi mavjud taʼlim shakli
tizimga juda mosdir, chunki uning yakuni – bu
shunchaki oddiygina yaxshi doktorlik dissertatsiyasi
emas, balki yangi fan doktoridir.
Yangi fan doktori – bu “falsafa doktori ”
daraja nomi bilan ataluvchi, , tadqiqotchilikning,
akademik doiralarning, zamonaviy hamjamiyat turli
tuzilmalarining,
sohaning
turlicha
kasbiy
amaldorlik maqomiga mos bilimlariga asoslangan
oliy ilmiy daraja egasidir.
Tadqiqotchilarni tayyorlash tizimi islohoti
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nechogʼlik ahamiyatliligi koʼp jihatdan iqtisodiyot
OTMlari tadqiqot dasturlari va kafedralar, ularning
olim yoki boshlangʼich bosqichdagi tadqiqotchilari
ish faoliyati darajasiga asoslanadi. Misol uchun,
tadqiqotchi va izlanuvchilar Yevropa iqtisodchilari
ilmiy-tadqiqotlariga oʼzlarining salmoqli ulushlarini
qoʼshmoqdalar, ammo Yevropa tadqiqotchilik
kengashi (2008) tadqiqot grantlari taqsimoti
koʼrsatishicha
yosh
nemis
tadqiqotchilari
salohiyatining baholanishi ilgarigidek boshqa davlat
tadqiqotchilariga nisbatan kamroqdir.
Raqobatbardosh doktorant va tadqiqotchilarni
tayyorlay olmaslik akademik maqomni yoʼqotishga,
shuningdek, masalan nemis kafedralari hayotiylik
faoliyatiga havf tugʼdiradi [9], chunki ushbu
jarayonlarni muvofiqlashtiruvchi fan Kengashi
(Wissenschaftsrat) mustaqil tadqiqotlar olib
bormayotgan kafedra va fakultetlarda ilmiy
darajalar berishni cheklash tavsiyasini kiritgan.
Germaniyada, xuddi sobiq SSSRdagi kabi
ikki bosqichli tizim mavjud: fan (promotion)
nomzodi va fan (habilitation) doktori. Lekin ham
nomzod, ham texnika fanlari doktoriga mos va
professor lavozimini egallash imkoniyatini beruvchi
doktor-muhandis darajasi mavjud. Professor
lavozimlari juda kamaymoqda, uni egallashga
ishtiyoqmandlar soni esa ortib bormoqda. Shu
munosabat bilan soʼnggi vaqtda vaqtinchalik
professor lavozimi kiritilgan, bu lavozim besh yilga
yarim baravar kam maosh belgilash bilan beriladi.
Germaniyada professor lavozimida ishlash muddati
cheklanmangan (nafaqaga qadar, nafaqaga chiqish
ixtiyoriy emas, balki majburiydir, chunki mablagʼ
nuqtayi nazaridan bu bir xil, lekin maʼruzalar oʼqish
majburiyati yoʼq).
Yevropaning boshqa yana bir mamlakati,
Buyuk britaniyada esa doktorantura tizimi soʼnggi
25 yilda tubdan oʼzgardi. Jumladan, quyidagi
oʼzgarishni qamrab oldi: tadqiqotchi ilmiy
maslahatchi
bilan
shaxsiy
va
individual
munosabatlar bilangina chegaralangan qoʼllabquvvatlashga ega “ustoz-shogird” modeli oʼzgardi.
Hozirda tadqiqotchi maxsus va texnik ilmiytadqiqotchilik koʼnikmalariga ega universitet
hodimlari, boshqa ilmiy maslahatchilardan tashkil
topgan guruh hamda talabalar tomonidan qoʼllabquvvatlanadilar. Bitta fan yoki ixtisoslikka
bogʼliqlik bir necha fan yoki fanlararo yondashuv
bilan almashdi, boshqa tadqiqotchilarga bogʼlanish,
etiket, sogʼliq va xavfsizlik va nihoyat daraja olish
koʼrsatkichlari oʼsdi.
Buyuk britaniya oliy taʼlimi tizimida yangilik
bu Graduate School tizimidir, unda tadqiqotchi
doktorlik dissertatsiyasining tayyorgarligi va
himoyasi hamda oliy taʼlim sektoridan tashqarida
martabaga erishishi koʼzda tutilgan. Odatda
Graduate Schoolda talaba(bizning misolimizda
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doktorant)larning oʼz fani yoki ixtisosligidan
tashqari fanlararo yondashuvi va qarashlari
ragʼbatlantiriladi, shu tariqa uning tadqiqot
obʼektiga maqsadli va ijodiy yondashuvi qoʼllabquvvatlanadi. Shuningdek, Graduate school
oʼqituvchi va ilmiy maslahatchilarning kasbiy
malaka va koʼnikmalarni rivojlantirish markazi ham
boʼlib xizmat qiladi. Qolaversa mazkur tizimda
tadqiqotchilarning butun Yevropadagi universitetlar
va boshqa hamkorlar bilan aloqalarda mobilligi
oshadi. Tadqiqotchilar izlanishlarining yuqori
sifatliligini taʼminlash, bebaho tajribaga erishishlari
uchun tadqiqotlarni qoʼllab-quvvatlash Dasturi –
tadqiqot metodlariga koʼra modullar koʼrinishida
taʼssis etilgan, tadqiqotlar boʼyicha keng koʼlamli
malaka treninglari, qator yoʼnalishlarda ilmiytadqiqot va kasbiy koʼnikmalar seminarlari hamda
koʼp profilli anjumanlar oʼtkaziladi.
Mazkur tayyorgarlik Dasturi “falsafa doktori”
darajasini oluvchi ilmiy tadqiqotchini qoʼllabquvvatlashga, yuqori darajada tadqiqotchilik
koʼnikmalarini oʼrgatish, ularning kelgusida yuqori
martabaga erishishiga yoʼnaltirilgan.
Keyingi misol, bu Ispaniya davlatidagi holat
– Granadi universiteti misolida oliy taʼlimdan
keyingi taʼlim institutlarining ochilishi tajribasini
koʼrib chiqamiz. Ushbu universitet Dasturlar guruhi
doirasida mavzular yondashuvi printsipiga koʼra
doktoranturaning uchta yoʼnalishini ochishni
maqsad qilgan:
tibbiyot
fanlari
ixtisosliklari
boʼyicha
doktorantura;
- texnika va texnologiyalar fanlari doktoranturasi;
- gumanitar, ijtimoiy fanlar va huquq yoʼnalishidagi
doktorantura.
Ushbu xulosa doktorantura Dasturining katta
potentsiali va universitetlardagi mavjud tadqiqot
guruhlariga asoslandi, bu esa har bir muassasada
baholash kriteriyalariga koʼra katta hajmdagi
tadqiqotchi va ilmiy maslahatchilarning yirik
Dasturini shakllantirish imkoniyatini yaratdi.
Oliy taʼlimdan keyingi taʼlim institutlarini
ochish uchun universitet ishni mavjud doktorantura
dasturlarining tahlilidan boshladi, bundan maqsad
tadqiqotchilik va ilmiy maslahatlarda oʼzini yaxshi
koʼrsatgan faol tadqiqot guruhlari yoʼnalishlarini
aniqlash edi. Dasturga kiritilishiga moslikni
baholovchi asosiy mezon bu koʼzga koʼringan
tadqiqot guruhlarining (referativ jurnallardagi
nashrlar, ilmiy-tadqiqot loyihalari, patentlar va h.k.)
doktorantura dasturi talablariga mos tadqiqotchi va
ilmiy maslahatchilarning meʼzon koʼrsatkichlari
boʼldi.
Mavzuli yondashuv printsipiga koʼra keng
bilimlar yoʼnalishlarida doktorantura dasturlari
institutlari faoliyati yoʼlga qoʼyildi va ularni
tayyorgarlik darajasi yuqori boʼlgan ishonchli
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mutaxassis kadrlar bilan taʼminlash oʼta
ahamiyatli deb topildi. Doktorantura dasturi va
institutlari uchun doktoranturaning turli qonun
qoidalari bilan bogʼliq bilimlarga ega maʼmuriy
boshqaruv tarkibi, maxsus oʼquv-metodik va
ilmiy-tadqiqot markazlari, tadqiqotchilar uchun
bosqich va jarayonlardan tashqari oʼta lozim
grantlar olish imkoniyati hamda mobillik
dasturlari, oxir oqibatda doktorlik dissertatsiyasi
himoyasi bilan tugashi kerak.
Shu jihatdan, har bir oliy taʼlimdan keyingi
taʼlim institutining alohida tuzilmasiga nisbatan
yagona maxsus tarkibga ega maʼmuriy tuzilma
boʼlishi samarali deb qaralgan. Xulosa qilib
aytganda, har biri akademik jihatdan oʼz
mohiyatiga, yoʼnalishiga va mezonlariga ega
boʼlgan uchta oliy taʼlimdan keyingi taʼlim
institutlarining maʼmuriy tuzilmasi bitta boʼlgan.
OʼZBEKISTON
DOKTORАNTURАSINING
HOLАTI
TIZIMNING АFZАLLIKLАRI

–

2012 yil soʼngiga qadar Oʼzbekiston
doktorantura tizimi ikki bosqichli sobiq sovet
oliy va oliy taʼlimdan keyingi taʼlim tizimi
taʼsiri ostida boʼldi: “fan nomzodi” darajasini
olish uchun aspiranturada oʼqish va “fan
doktori”
darajasini
olish
uchun
esa
doktoranturada oʼqish shart edi.
Butunjahon banki hisobotida yozilishicha
“Sovet Ittifoqining markazlashgan rejali
iqtisodiyoti bir qismi boʼlgan Oʼzbekiston oliy
taʼlim tizimining universitet fan dasturlari,
bitiruvchilar va doktorantura sifati kabi barcha
jabhalari Moskva nazorati ostida faoliyat
koʼrsatgan” [13]. Mustaqillikga erishgandan
soʼng,
holatni
oʼzgartirish
maqsadida
Oʼzbekiston hukumati qator islohotlarni
oʼtkazishga kirishdi. Oʼzbekiston oliy taʼlimi
sektorining islohoti uzluksiz jarayon boʼlib,
1997 yilda Taʼlim toʼgʼrisidagi qonun va
Kadrlar tayyorlash milliy dasturining qabul
qilinishi bilan boshlangan.
Doktoranturani isloh qilish masalasiga
esa nisbatan keyinroq diqqat eʼtibor qaratildi.
Oliy taʼlimdan keyingi taʼlim bilan bogʼliq
Oʼzbekiston qonunchiligi tahlillar koʼrsatishicha islohotlar 2013 va 2017 yillarga toʼgʼri
keladi. Islohotlar boshida oldingi sobiq sovet
tizimining ikki bosqichli oliy taʼlimdan keyingi
taʼlim tizimidan tadqi-qotchilikning fan doktori
ilmiy darajasini olish bilan bogʼliq bir
bosqichli tizimga, keyinroq 2017 yildagi
qonunchilikka koʼra fan doktori ilmiy
darajasini hozirda falsafa doktori ilmiy
darajasiga dissertatsiya himoyasidan keyingina
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doktoranturada oʼqish bilan erishish tartibi
kiritildi.
Islohot natijasi oʼlaroq xozirgi talaba oliy
taʼlimdan keyingi taʼlim dasturiga koʼra (ham
eski, ham yangi oliy taʼlimdan keyingi taʼlim
tizimida) bir xil fan doktori ilmiy darajasiga
erishishi mumkin.
Yangi tizimga oʼtishdan asosiy maqsad,
boshqalar qatorida tadqiqotchilikda doktorlik
darajasini
berish
bilan
yoshlarni
ragʼbatlantirishdadir. Ushbu maqsadga erishish
uchun Oʼzbekiston hukumati tadqiqotchilarni
oldingi
tizimdagiga
nisbatan
yuqoriroq
qiymatda taqdirlashni koʼzda tutgan. Nisbatan
yuqori ish haqidan (Oʼzbekistondagi oʼrtacha
ish haqiga nisbatan) tashqari tadqiqotchi
qoʼshimcha
ustunliklarga
ega
boʼladi.
Shuningdek hukumat tadqiqotlar oʼtkazishni
yaxshilash
va
shart-sharoitlarini
takomillashtirish maqsadida tadqiqotchilar
uchun talabalar shaharchalarini yaratib, mehnat
sharoitlarini
yaxshilashga
investitsiyalar
kiritishni
rejalashtirgan.
Geografik
joylashuviga koʼra Oʼzbekiston oliy taʼlimi
universitetlarining
aksariyati
mamlakat
poytaxti Toshkent shahridadir.
Hukumat islohot ishtirokchilari boʼlmish
ilmiy-pedagogik kadrlar shijoatini qonuniy
qoʼllab-quvvatlash maqsadida tizimni isloh
qilinishiga koʼplab zahiralarni yoʼnaltirmoqda.
Oʼzbekiston hukumati ilmiy-tadqiqotchilik
faoliyati va innovatsiyalarni oliy taʼlim
tizimini takomillashtirilishining eng qimmatli
va ahamiyatli usuli deb biladi. Qolaversa u
ishlab chiqarish sektorlari bilan shartnomaviy
asosda
yaqin
hamkorlikni
taʼminlashini
belgilaydi. Bu – birinchi va eng ahamiyatli
tizimni
takomillashtirishga
yoʼnaltirilgan
asosiy qadam, Oʼzbekiston hukumati istiqbol
rejalaridagi qator yangilanishlarda Oʼzbekiston
oliy taʼlim tizimi doktoranturasini Yevropa
tendentsiyalariga yaqinlashtirish bosqichlari
ham koʼzda tutilgan.
Yuqorida
keltirilgan
manfaatdor
tomonlarning qatʼiy pozitsiyasi doktoranturani
takomillashtirishga yoʼnaltirilgan har qanday
tashabbusning
qoʼllab-quvvatlanishini
taʼminlaydi. Oʼzbekiston Respublikasining
doktorantura tizimi hozirda boʼlajak islohotlar
va doktorantura sifatini taʼminlanishi uchun
yetarli
darajada
qoʼllab-quvvatlanmoqda.
Shunga qaramay Oʼzbekiston Respublikasi
doktorantura tizimi takomillashtirilishi yoʼlida
aynan sistemaning mavjud salohiyatidan
samarali foydalanish va shu kabi qator jihatlari
bilan bogʼliq chaqiriqlar ham mavjud.
Oʼzbekiston Respublikasi doktorantura
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tizimi
takomillashtirilishi
bilan
bogʼliq
chaqiriqlar.
Oʼzbekiston
oliy
taʼlim
universitetlari doktorantura tizimi yuqori
individuallashtirilgan, barcha jarayonlar esa bir
kishi – ilmiy maslahatchi rahbarligida
doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlashga
yoʼnaltirilgan. Doktoranturaga qabul qilingan
va kirish imtihonlarini topshirgan tadqiqotchi
ilmiy maslahatchisi bilan OTM Kengashi
tomonidan
tasdiqlanadigan
doktorlik
dissertatsiyasini
tayyorlashning individual
rejasini ishlab chiqadilar. Tadqiqotchilikning
birinchi yilida ilmiy maslahatchi va tadqiqotchi
tanlangan ixtisoslik nazariy va metodologik
jihatlari, fan tadqiqoti nazariy asoslari va
metodologiyasi singdirilgan oʼquv dasturni
ishlab
chiqadilar.
Keyingi
yillarda
tadqiqotchilar Oʼzbekiston Respublikasi OАK
tegishli oʼquv fanlari kiritilgan oʼquv rejasiga
koʼra taʼlim oladilar. Doktorantura davomiyligi
uch yil, yana bir yilga choʼzdirish imkoniyati
muddatida tadqiqotchi oʼz dissertatsiyasini
himoya qilishini ham koʼzda tutgan.
Ilgʼor amaliyot. Koʼpgina holatlarda
Yevropada doktorantura ilmiy yoʼnaltirilgan va
ilmiy
hajmdor
tuzilmalarga
asoslangan
dasturlarga kiritib, doktoranturaning aniq
koʼrinishida, tadqiqotchining ilmiy daraja
olishga
boʼlgan
intilishlari
ragʼbatlantiriladigan,
qoʼllab-quvvatlanadigan
muhit
mavjud universitetlar va OTMlararo taʼlim
muassasalari yoki oliy taʼlimdan keyingi taʼlim
institutlarida tashkil etilgan. Аsosiy yetakchi
tashkiliy printsip tadqiqotlar oʼtkazishga
tayyorgarlik tadqiqotlar yordamidadir.
Doktorantura dasturlarining tuzilishi – bu
ixtisoslashgan /mavzuli, individual, tasdiqlangan va ilmiy maslahatchi rahbarligidagi
tadqiqotchining shaxsiy va kasbiy malaka
koʼnikmalarni rivojlantiruvchi turli qoʼshimcha
kurslar/ yoki maxsus bilimlarni majburiy
oʼqitish bilan rivojlantirishda ishlatiladigan,
tadqiqotchilikga urgʼu berilgan tezkor oʼquv
dasturlari.
Oliy taʼlimdan keyingi taʼlim institutlari
(va/yoki Graduate school) tadqiqotchining
boshqa
tadqiqotchilar
bilan
keng
integratsiyalashuvi muhitini yaratadi hamda
jamiyat va iqtisodiyot bilan bogʼlaydi. Аyni
vaqtda doktoranturaning yakuniy mahsuloti
sifatiga masʼuliyatni jarayonning barcha
manfaatdorlari,
yaʼni
tadqiqotchi,
ilmiy
maslahatchi va muassasa oʼrtasida taqsimlaydi.
Doktoranturaning bunday tuzilishidan
maqsad tanlangan ilmiy yoʼnalishda yangi va
kerakli
bilimlarni
shakllantirishga
tadqiqiotchilar va ekspertlarni oʼqitish hamda
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ushbu bilimlardan foydalanishni taʼminlashdir.
Kelgusi
harakatlar.
Oʼzbekistonda
hozirda mavjud doktoranturaning tashkiliy
shakli tadqiqotchi va ilmiy maslahatchini,
doktoranturani
qoʼllab-quvvatlovchi
uygʼunlashgan tashkiliy tuzilmaga ega emas.
Shuningdek, tadqiqotchilar faoliyati keng
mahalliy va xalqaro ilmiy hamjamiyat bilan
juda
yaxshi
integratsiyalashmagan.
Dissertatsiya sifatining masʼuliyati faqat ilmiy
maslahatchi va tadqiqotchidadir, ayni damda
muassasa nomzod va ilmiy maslahatchi uchun
ayrim tadqiqot ishlari bilan bogʼliq boʼlmagan
masalalarda ham biror-bir amaliy yordam
koʼrsatmaydi.
Oʼzbekiston OTMlari uchun doktorantura
tuzilmasini, yaʼni Yevropa doktoranturasidagi
kabi maxsus tashkiliy tuzilmalar tomonidan
qoʼllab-quvvatlanadigan oliy taʼlimdan keyingi
taʼlim dasturlarini taʼsiss etish foydadan holi
boʼlmas edi.
Qoʼllab-quvvatlovchi tuzilmalar ehtiyoj,
zahiralar va har bir OTM ilmiy salohiyatiga
qarab bir xil printsipda moslashtirilishi,
tadqiqot jarayonlarida ilmiy maslahatchi va
tadqiqotchiga tashkiliy jihatdan koʼmaklashishi
hamda dissertatsiyaning yozilishida shaxsiy va
kasbiy koʼnikmalarni berishi kerak.
Bu kabi qoʼllab-quvvatlovchi doktorantura tuzilmasi nafaqat bir kishi uchun, balki
butun tizim uchun ham manfaatlidir, qolaversa
tashkiliy tuzilma egiluvchan va sozlanuvchan
boʼlib, Oʼzbekistondagi aniq bir OTM yoki
ilmiy-tadqiqot
muassasasi (ITM)da ham
qoʼllanilishi mumkin. Bir vaqtning oʼzida oliy
taʼlimdan keyingi taʼlimning bir qator institut
va universitetlarini jamlagan doktorantura
dasturini ochish, unda katta hajmdagi
tadqiqotchilar, ilmiy maslahatchilar va ilmiy
resurslarni jamlash mumkin.
TАDQIQOTLАRNING АMАLIYoTDА
QOʼLLАNIShI VА BIZNES HАMDА IShLАB
ChIQАRISh
SEKTORLАRI
BILАN
MUNOSАBАT
Mavjud holat. Oʼzbekistonda dissertatsiya
mavzusini tasdiqlash va himoyasi mezoni, bu ish
natijasining fan yoki biznesda qoʼllanishidir.
Qoʼllanish bilan bogʼliq xulosa OTM rahbari
tomonidan tasdiqlanadi. Bu tadqiqotchining oʼz
tadqiqoti natijalarini jamiyat dolzarb muammolari
yechishga, iqtisodiy yoki siyosiy masalalarga
bagʼishlanganligi borasida shartli kafolat berishidir.
Universitet va ishlab chiqarish aloqalarini
mustahkamlash maqsadi OTM va sanoatning
maʼlum yoʼnalishida (masalan, asosan neftni qayta
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ishlash va avtomobilsozlik) hamkorlik aloqalarini
oʼrnatishdir.
Ilgʼor amaliyot. Tadqiqotning iqtisodiyotda
qoʼllanishi Yevropa OTMlari faoliyatida katta
ahamiyat kasb etmoqda – universitet oldiga
innovatsion iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi kuch
boʼlish vazifasi qoʼyilgan. OTM va iqtisodiy sektor
hamkorligi jadallashadi hamda ragʼbatlantiriladi,
shuningdek bu OTM tushumlari asosiy qismini
shakllanishini taʼminlaydi. Bundan tashqari
doktorlik tadqiqotlari natijasining jamiyat uchun
foydasiga alohida urgʼu beriladi, qolaversa bu oliy
taʼlimdan keyingi taʼlimning asosiy hujjatlarida
ham oʼz aksini topgan, Yevropa OTMlari tadqiqot
natijalari jamiyat qatlamlarida keng ishlatilishi bilan
bogʼliq yuqoridagi kabi shartli kafolatlarni talab
etmaydi. Buning oʼrniga, jamiyat dolzarb
muammolarini hal qilishi yoki qilmasligidan qatʼiy
nazar tadqiqotchilarga mavzu tanlashda erkinlik
berilgan.
Аyrim hollarda bu ishga oʼzgacha
yondoshilgan, masalan, sanoat doktoranturasida
doktorlik darajasini olishning oʼziga xos iqtisodiy
sektor bilan bogʼliq usuli namoyon boʼladi, bunda
doktorlik dissertatsiyasi mavzusi sanoatning aniq
muammosiga yoʼnaltirilgan maʼlum bir salmoqli
yechimga bagʼishlanadi. Ushbu holatda ham
sanoatning talablari oʼta yuqori boʼlib, har doim
ham kutilayotgan tezkor yechimni olish imkoniyati
doim ham boʼlmasligi mumkin.
Tajribalar koʼrsatishicha doktorantura (va
butun oliy taʼlim) tadqiqotlarning amaliyotda
qoʼllanishiga koʼra har qanday talablardan holi
boʼlishi, maʼlum mavzuni tanlash, shaxsiy
qiziqish va intilishlar bilan bogʼliq akademik
erkinlikning cheklanishidan holi boʼlishi kerak.
Gumanitar fanlar, umumfanlar yoki sanʼatdagi
tadqiqotlarda
ananaviy
“qoʼllanilish”
kategoriyasini
“joylashtirish”
anchagina
murakkab.
Bunday
hollarda
tadqiqot
natijalarining zamonaviy ijtimoiy, iqtisodiy
yoki siyosiy muammolarga ishlatilishi bilan
bogʼliq
shartli
kafolatlar
oʼrniga
tadqiqotchidan
ishning
nazariy,
amaliy
ahamiyati va qoʼshgan xissasini baholash
boʼladi, lekin bu ham taʼlimning yakunlanishi
yoki
aynan
shu
mavzuning
olinishini
shartlamaydi.
Аks holda bu ham doktorant va ilmiy
maslahatchi faoliyatida keraksiz toʼsiq boʼlib,
maʼlum ortiqcha yondashuvlarni talab etuvchi
boʼshliq boʼlib qoladi.
Oʼzbekiston OTMlari ishlab chiqarish
bilan faol hamkorlik pozitsiyasida boʼlsada,
doktorantura, yaʼni oliy taʼlimdan keyingi
taʼlimning ishlab chiqarish biznes-sektori bilan
aloqalariga endigina kirishilmoqda va bu yaqin
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kelajakda tubdan oʼzgarishi muqarrar.
Doktoranturaning mavjud bugungi tizimi
noakademik
sektor
bilan
hamkorlikka
tayyorlanishi lozim. Tadqiqot natijalarining
qoʼllanishidagi
shartli
talablar
ishlab
chiqarishning faol doiralari bilan toʼlaqonli
hamkorlik oʼrnatish uchun albatta yetarli emas.
Maqsadga erishish uchun oʼzgacha yondashuv
talab etiladi, bunda oliy taʼlimdan keyingi
taʼlim tizimiga iqtisodiyotning turli manfaatdor
sektorlari vakillari ishtirokini taʼminlash,
hamkorlikda tadqiqotlar loyihalari olib borish,
maslahatlar berish bilan bogʼliq hamkorlikdagi
ilmiy
rahbarlik,
qoʼllab-quvvatlash
xizmatlarini
koʼrsatish,
kasbiy
oʼsishni
taʼminlash
va
texnologiyalarni
berish
tuzilmalarini ochish.
Yevropada
“davlat
boshqaruvini
takomillashtirish” choralari va – uning bir
qismi – oliy taʼlimda maʼmuriy islohotlar
asosiy
maqsadi
bu
bozor
raqobatini
boshqarishni kengaytirish va jamoatchilik
tashkilotlariga mustaqillikni berish bilan davlat
ishtirokini kamaytirishdir [11].
Tadqiqotchilar tayyorlash tizimiga yangi
davlat boshqaruvi instrumentlari taʼsirini
baholash mavjud ilmiy nashrlarda juda kam
yoritilgan.
Umuman olganda 1980-yillar umumiy
boshqaruv modeli Yevropa mintaqasidagi
koʼplab universitetlarda akademik oʼz-oʼzini
boshqarish va muvofiqlashtirish hamda davlat
tomonidan yuqori darajada nazorat qilishni oʼz
ichiga olgan. Oʼsha paytlardan boshlangan
boshqaruv bilan bogʼliq yangi tashabbuslar
davlat
tomonidan
muvofiqlashtirilishini
cheklab va bozor munosabatlari talablariga
mos elementlarni faol joriy etishni taqozo
etmoqda [12]. Ushbu tendentsiya ichki ishlar
va boshqaruv ierarxiyasida katta erkinlikka ega
avtonom
universitetlar
raqobatbardoshdir
degan qarashlarga tayanadi.
Makrodarajada oliy taʼlim tizimining
tahlili turli mamlakatlar boshqaruvidagi
tushunishga imkon yaratadi. Clark [6],
masalan, boshqaruvni uch turdagi aspektlar
koordinatsiyasida differentsiya qilish mumkin:
bozor mexanizmlari; davlat koordinatsiyasi
yoki akademik oligarxiya. Mos holda Vught [7]
boshqaruv tizimini ikki oʼlchamli model,
davlat nazorati va davlat kuzatuvi tarzida
tasniflagan. Lekin McDaniel [8], oliy taʼlim
muassasalarini boshqaruv turli mamlakatlar
darajasidagi farq tarzida toʼxtab qolishi
mumkin emas, balki har bir aniq tashkilot
darajasida yanada chuqurlashishi, tashkiliy
amaliyot va qurol boʼlishi kerak. Soʼnggi
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vaqtlardagi de Boer [11]ning oliy taʼlim
tizimida
boshqarish
stilini
kategorizatsiyalashtirish bilan bogʼliq taklifi
yanada
nozikroq
usuldir,
besh asosiy
oʼlchamdan kelib chichqan holda: raqobat,
akademik oʼz-oʼzini boshqaruv, taaʼssischilar
va manfaatli tomonidan nazorat, davlat
muvofiqlashtiruvi va iqtisodiy oʼz-oʼzini
boshqaruv.
Yangi davlat boshqaruvi (YaDB) va
boshqaruvning an’anaviy modellari asosida har
bir katta aniqlikga ega boʼlmagan dixotomik
tasniflash bilan “past”, “yuqori koʼrsatkich”
kabi boshqaruv meʼyorlarini qarama-qarshi
qoʼyish,
Schimank
[11]da
ikki
xil
universitetlarni boshqarish ideal
tipini
aniqlash.
Universitetlarning “takomillashtirilgan”
yangi boshqaruvi iqtisodiy faoliyat doirasida
yuqori
raqobatni,
akademik
oʼz-oʼzini
boshqarish quyi darajasini, xissadorlar va
manfaatli tomonlar ishtirokini, quyi darajadagi
davlat boshqaruvini, yuqori darajadagi oʼzoʼzini
boshqarishni
birlashtiradi.
“Takomillashtirilgan” anʼanaviy boshqaruv
modeli besh oʼlchovli boshqarish har birida
toʼgʼri qarama-qarshi tasniflarga ega.
Lekin juda katta tajribaga ega davlatlar
YaDB,
jumladan,
Buyukbritaniya
va
Niderlandiya
ham
“takomillashtirilgan”
YaDBda koʼp narsaga erishganlari yoʼq.
Germaniya va Аvstriya kabi mamlakatlarda esa
hozirda YaBDning ayrim jihatlargina koʼzga
tashlanadi. Bu ham boʼlsa tadqiqotchilarni
tayyorlash tizimining konstruktiv tuzilishida,
Schimank [11].
Oʼzbekiston doktoranturasining hozirgi
holati ikki bosqichli eski markazlashgan oliy
taʼlimdan keyingi taʼlim va hali toʼla
amaliyotga kirmagan, shartli tarzda namunaviy
Yevropa modeli oʼrtasidadir. Soʼnggi bir necha
yilda Oʼzbekistondagi doktorantura tizimiga
gʼarb tajribasidan kelib chiqqan holda Yevropa
va Аmerika doktoranturasining bir necha
elementlari kiritildi. Natijada hozirgi tizim,
yaʼni eski elementlar (masalan, markazlashgan
yagona baholash va qabul tartibi, mavzu
tanlash tartibi, amaliy ahamiyatlilik, nashrlar
sonining
koʼpligi
kabi
yuqoridan
ragʼbatlantiriluvchi
omillar)
va
yangi
elementlar (masalan, bir bosqichli yoʼnalish va
oʼqishning cheklangan muddati uch yilgacha).
Oʼzbekistonda
doktorantura
(yangi)
tizimining roli, ahamiyati va maqsadga
yoʼnaltirilgan baholash kriteriylarini toʼliq
tushunilishini taʼminlash talab etiladi. 2017
yilda boshlangan maqsadli va samarali
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islohotlar Oʼzbekiston doktoranturasini koʼplab
ichki va tashqi omillar taʼsirida shakllangan
Yevropa doktoranturasi bilan uygʼunlashuvini
taʼminlamoqda.
Doktoranturaning Yevropa tizimi hozirda
boshqa davlat va universitetlararo nisbatan
mavjud
siyosiy,
ijtimoiy
va
iqtisodiy
omillardan boshlangan oʼziga xosliklar muhiti
va turli kompleks taʼsirlarda shakllangandir.
Bu universitetlarga qoʼyilayotgan (hozirda ham
talab etilayotgan) Yevropaning globallashgan
dunyosida bilimlarning paydo boʼlishi va
oʼzgarishi, iqtisodiyot talablari, globalizatsiya
kuchlari, ega asosiysi, siyosiy qarorlar bilan
bogʼliq
murakkab
yangi
talablarga
institutsional javoblar natijasidir. Oʼzining
yangi maqomiga moslashish uchun Yevropa
doktorantura tizimi anʼanaviy tizimda mavjud
boʼlmagan tadqiqotchilarga yordamchi xizmat
koʼrsatish turlari, tadqiqotchilarni shaxsiy va
kasbiy rivojlanishi, ularning mobilligini, oliy
taʼlimdan keyingi taʼlim sifati va natijalari
uchun institutsional masʼuliyatni tushunishga
yoʼnaltirilgan
qator
yangi
innovatsion
elementlarni kiritdi. Shu tariqa soʼnggi oʼn-oʼn
besh yilda Yevropa doktorantura tizimi mazkur
muhitga moslashgan, oʼzaro hamkor va birbiriga bogʼliq elementlardan tashkil topgan
tarzida shakllandi.
Oʼzbekistonning tarixiy va iqtisodiy
rivojlanish traektoriyasi Gʼarbiy Yevropa
davlatlarinikidan oʼzgachaligi tufayli Yevropa
dokorantura tizimiga oʼtish jarayonlarda eski
va yangi tizim orasida qarama-qarshiliklar
kelib chiqishi muqarrarligini eʼtiborga olishni
talab etadi. Аmmo eng asosiysi jamiyatda
doktoranturaning roli va ahamiyatini tushunish
va eʼtirof etish muhimdir. Oʼzbekistonning
doktoranturani
takomillashtirishga
yoʼnaltirilgan harakatlarida Yevropa tuzilmasi
doktorlik ilmiy darajasini olish bilan bogʼliq
uchinchi bosqichdagi oliy taʼlimdan keyingi 34 yillik oʼqish emas, balki yanada keng
qamrovliligi
eʼtiborga
olinmagan.
Doktoranturaning bugungi kundagi roli faqat
ilmiy pedogogik kadrlar tayyorlash emas balki
yanada kengroq ijtimoiy masʼullikdadir.
Bizning tasavvurimizda doktoranturaning yangi
tizimi eski tizim ayrim elementlarini oʼzida
qoldirgan va boshqa tizimlar elementlarini
(asosan АQSh va Yevropadan) oʼzida
mujassamlashtirgandir. Аynan ushbu holat
doktoranturaning progressiv elementlari va
anʼanviy elementlarining qarama-qarshiligini
keltirib chiqarmoqda, bu oʼz navbatida tizimni
takomillashtirish
hamda
yuksaltirish
jarayonlarini susaytirmoqda. Qolaversa, bu
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doktorantura tizimi uchun yangi muammolarni
yaratmoqda. Masalan, doktoranturaga kiruvchi
nomzodlarning
magistraturada
yetarli
tayyorgarligi taʼminlanmaganligi uchun ilmiy
tayyorgarlik darajasining pastligi, yoki, boshqa
jihatdan qaragandagi holat tadqiqotlarni
tugatish muddatida cheklangan vaqtga nisbatan
nashr sonlarining koʼpligi.
XULOSА
Xulosa qilib aytganda, doktorantura
tizimi muammolarini bartaraf etish uchun
Oʼzbekistonda umumiy sifatni yaxshilanishiga,
tizimning jozibadorligi va raqobatbardoshligini
taʼminlovchi qator tuzilmali qadamlarni
tashlash maqsadlidir.
Ushbu qadamlar quyidagilarni jamlaydi,
lekin cheklamaydi:
1. Taʼlim tizimini ochish va qabulda
tadqiqotchilar soni oshib ketishiga ruhsat
berish, ayni vaqtda qabul kriteriyalari va
baholash
mezonlarining
qabul
qilingan
talabgorlar yuqori sifatliligini kafolatlashi;
2. Tarmoqlashgan doktorantura dasturlari
asosida rahbatlantiruvchi ilmiy muhitga ega,
masalan, oliy taʼlimdan keyingi taʼlim yoki
shunga oʼxshash tashkiliy tuzilmalardan tashkil
topgan tizimga oʼtish;
3. Tadqiqotchillar oʼquv dasturlarida maqolalar
chop ettirilishi samaradorligini oshirish uchun
onlayn bazalar bilan tanishish va ular bilan
ishlashni koʼzda tutish;
4. Shuningdek, tadqiqotchilarga cheklov emas,
balki qoʼshimcha ustunlik yaratuvchi, dastur
tarkibiy qismi boʼlgan OTM tomonidan tashkil
etiladigan ingliz tilida ilmiy maqolalar
tayyorlash,
maxsus
kurslarda
ishtirok
etishlariga imkoniyat yaratish;
5.
Tadqiqotchilarning
ilmiy
faoliyatdan
tashqari oʼz mavqeini oshirishi, tadbirkorlik va
mustaqil bandligi masalasidagi tashabbuslarini
ragʼbatlantirish, kasbiy rivojlanishi hamda
oʼqish
jarayonida
ishga
joylashish
imkoniyatlari bilan bogʼliq elementlarni
qoʼshish;
6. Malakali ilmiy maslahatchilar zanjirini va
tadqiqotchilar uchun koʼnikmalardan keng
foydalanishni
rivojlantiruvchi
dasturlarni
yaratish va joriy etishga investitsiyaviy
zaxiralarni kiritish;
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7. OTMlar faqat doktorantura sifatini
taʼminlash borasidagi mustaqillikga intilish
jihatiga emas, balki qabul kvotasi borasidagi
xulosa, nomzodlarni tanlash kriteriyasi va
jarayonlari,
sifatni
taʼminlovchi
milliy
standartlar doirasida oʼquv dasturlarini yaratish
va
baholash
amaliyotlarida
ham
oʼz
qarashlariga ega boʼlishi kerak;
8. OTMlar hamkorlik va fanlararo tadqiqotlarni
ragʼbatlantirish bilan tadqiqotchilar kritik
jamoasi hamda zahiralar yetishmasligining
oldini olish uchun doktorantura hamkorlik
dasturlari shaklida ilmiy rahbarlar komandasini
yaratish yoʼnalishida ishlashi kerak;
9. Doktorantlarning mobilligi ragʼbatlantirilishi
va qoʼllab-quvvatlanishi xalqaro tadqiqotlar
borasidagi toʼsiqlarni bartaraf etadi (biz tajriba
sinovlardan oʼtgan hamkorlikda rahbarlik
qilish shaklini tavsiya etamiz), maʼlum vaqtini
xalqaro tashkilotlarda oʼtkazish istagi bilan
chiqqan
tadqiqotchilarni
oʼzlari
moliyalashtirishi
sharti
bilan
qoʼllabquvvatlash tavsiya etiladi;
10. Tadqiqot natijalarini ishlab chiqarishda
qoʼllash va tadqiqotchining ishga joylashuvini
taʼminlovchi dissertatsiya mavzusi doirasidagi
hamkorlik loyihalarini bajarish bilan biznessektor
bilan
aloqalarni
mustahkamlash.
Shuningdek ishlab chiqarish va sanoat
sektorlari ham tadqiqotchiga maslahat beruvi
va oʼz tajribalarini oʼrgatuvchi tarzida ularni
oʼqitish dasturlari ishtirokchilariga aylanishi
maqsadlidir;
11. OTMlar oliy taʼlimdan keyingi taʼlim
jarayonida tadqiqotchining olgan koʼnikmalari,
ishlab chiqarish va sanoat sektorlarida talab
etiladigan koʼnikmalar orasidagi uzilishlarni
bartaraf etish borasida muntazam ishlashlari
talab etiladi. Ushbu uzilishlarni imkon qadar
bartaraf etish, yangi elementlarni kiritish yoki
oliy taʼlimdan keyingi taʼlim tizimiga
innovatsion yondashuv bilan mavjud oʼquv
dasturlariga oʼzgartirish kiritish (masalan,
European Commission 2011).
12. OTMlar doktorantura doirasida faoliyat
koʼrsatayotgan oʼz xodimlarining kasbiy
oʼsishi,
koʼnikma
va
bilimlarni
oʼzlashtirishlariga,
doktorantura
xizmatini
qoʼllab-quvvatlovchi
xizmatlar
ixtisoslashuviga tegishli vositalarni kiritishlari shart.
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